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1.HYRJE
Kosova si interes strategjik i EU në aspektin e ndërmarrësisë është temë që i përshtatet drejtimit
Biznes Ndërkombëtar pasi që është edhe drejtimi në të cilin po studioj. Biznesi ndërkombëtar
paraqet të gjitha shkëmbimet ndërkufitare të mallrave, shërbimeve ose burimeve në mes dy ose më
shumë kombeve. Këto shkëmbime mund të shkojnë përtej shkëmbimit të parave për mallrat fizike
për të përfshirë transferimet ndërkombëtare të burimeve të tjera, siç janë njerëzit, pronësia
intelektuale (p.sh., patentat, të drejtat e autorit, markat tregtare dhe të dhënat), dhe asetet ose
detyrimet kontraktuale (p.sh., e drejta për të përdorur një pasuri të huaj, të sigurojë një shërbim të
ardhshëm për klientët e huaj, ose të ekzekutojë një instrument të ndërlikuar financiar).
Subjektet e përfshira në biznesin ndërkombëtar variojnë nga firma të mëdha shumëkombëshe me
mijëra të punësuar që bëjnë biznes në shumë vende të botës në një kompani të vogël me një person
që vepron si një importues ose eksportues. Ky përkufizim më i gjerë i biznesit ndërkombëtar
përfshinë gjithashtu transaksione mbi kalimin e kufijve fitimprurës, si dhe transaksione të
motivuara nga fitimet jofinanciare (p.sh., linja e trefishtë, përgjegjësia shoqërore e korporatave dhe
favorizimi politik) që ndikojnë në të ardhmen e një biznesi.
Në këtë punim është përzgjedhur tema “Kosova si interes strategjik i EU në aspektin e
ndërmarrësisë” për arsye se Kosova ende nuk njihet nga vendet e EU-s për vlerat apo për të mirat
që mund tu ofrojë vendeve anëtare, prandaj me këtë punim ofrojmë mundësinë për të njohur një
treg të ri për ta dhe një mundësi që shumë vite nuk e kanë marrë në konsideratë.
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të pasqyrojë apo të identifikojë mundësitë që ofron
Kosova si vend në aspektin e ndërmarrësisë. Qëllimi i këtij hulumtimi do arrihet në bazë të
njohurive të marra nga librat e ndryshëm, nga statistikat në biznese të ndryshme në Kosovë dhe
nga hulumtimet në treg. Konsiderojmë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm që të inkorporohet
në biznesin ndërkombëtar, prandaj edhe gjatë këtij punimi do e shtjellojmë këtë problem. Metodat
e hulumtimit të cilat do përdoren në këtë punim janë metodat mikse (kualitative-teoria dhe
kuantitative-hulumtimi).
Në fund të këtij punimi presim që rezultatet e hulumtimit të na tregojnë se sa është në të vërtet
potenciali i Kosovës për të bërë biznes ndërkombëtar
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Hulumtimi është i kufizuar vetëm në biznesin ndërkombëtar dhe nuk merr parasysh të tjera fusha,
hulumtimi kufizohet për 5 vitet e ardhshme në aspektin kohor.
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2. SHQYRTIMI LITERATURES

2.1 Biznesi Ndërkombëtar

2.1.1 Historiku i Biznesit Ndërkombëtar

Biznesi ndërkombëtar nuk është një fenomen i ri por është praktikuar në të gjithë botën për mijëra
vjet. Përmes rrugëve të vendosura në Mesdhe, fenikasit, mesopotamasit dhe grekët bënin tregti.
Ndërsa shfaqeshin teknika të sofistikuara të biznesit, duke lehtësuar rrjedhën e mallrave, burimet
dhe fondet midis vendeve lulëzuan. Kjo rritje u stimulua më tej nga aktivitetet e kolonizimit.
Revolucioni Industrial stimuloi më tej rritjen e biznesit ndërkombëtar duke siguruar metoda të
prodhimit për masë, tregje dhe metoda efikase për përdorimin e lëndëve të para. Shpikjet dhe
zhvillimet teknologjike nga revolucioni industrial përshpejtuan më tej rrjedhën e qetë të mallrave,
shërbimeve dhe kapitalit midis vendeve. Prodhimi u rrit në nivele të pashembullt deri në vitin 1880
pasi revolucioni industrial ishte në zhvillim të plotë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo shënoi
shfaqjen e korporatave shumëkombëshe (Ukessays, 2018) ; (Ball, 2013).
Futja e telegrafit në 1837, telefoni në 1876, wireless në 1895, aeroplani në 1903, televizioni në
1926, raketa e ndezshme e lëngshme në 1927, kabllo koaksiale në 1930 dhe kompjuter dixhital në
1946 ishin të gjitha ngjarjet kryesore që shkaktuan rritjen e biznesit ndërkombëtar. Pranë
transportit ajror, komunikimit elektronik, përpunimi dixhital i informacionit ka qenë fusha tjetër
kryesore e inovacionit teknologjik. Të gjitha këto përparime teknologjike ofruan platformën për
kompanitë që të përcaktonin një numër të shtuar të aktiviteteve të biznesit ndërkombëtar.
(Ukessays, 2018)
Barrierat qeveritare për biznesin ndërkombëtar janë ulur pas Luftës së Dytë Botërore. Bashkimi
Evropian, NAFTA, ASEAN dhe blloqe të tjera ekonomike rajonale në të gjithë botën ofrojnë më
pak kufizime në lëvizjet ndërkufitare. Bashkimit Evropian iu dha çmimi Nobel për paqen 2012 në
njohje për trajtimin e saj konstruktiv të paqes, përmirësimin e marrëdhënieve midis kombeve
përmes tregtisë, pajtimit dhe të drejtave të njeriut në Evropë gjatë gjashtë dekadave të fundit.
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Presidenti i komisionit evropian Jose Manuel Barrosa në fillimin e marrjes së çmimit tha që, "ne e
nderojmë këtë çmim dhe do të ruajmë atë që ishte arritur. Kjo arritje do të shtyjë përpjekjen për
formimin e një bote më të organizuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe të drejtave të njeriut.
(Ukessays, 2018)
Qeveritë dhe kompanitë kanë zhvilluar shërbime që lehtësojnë biznesin e mëtejshëm
ndërkombëtar. Për shembull Mail, i cili është një monopol qeveritar, mund të transferohet nga një
kompani ajrore tjetër përveç asaj të vendit të origjinës mund të kalojë nëpër shumë vende të
ndryshme përpara se të arrije në destinacionin përfundimtar me vulën e vendit të origjinës.
Gjithashtu institucionet bankare kanë zhvilluar mjete efektive dhe efikase për kompanitë që të
marrin pagesa për shitjet e tyre të huaja. Bankat mund të ndihmojnë në pagimin e çdo monedhe
përmes transaksioneve të ndryshme ndërkombëtare pas marrjes së mallrave / shërbimeve
(Ukessays, 2018).

2.1.2 Definimet kryesore të Biznesit Ndërkombëtar

Biznesi ndërkombëtar është studimi i transaksioneve që ndodhin përtej kufijve kombëtar me qëllim
të kënaqjes së nevojave të individëve dhe organizatave. Këto transaksione ekonomike përbëhen
nga tregtia, si në rastin e eksportit dhe importit, dhe investimeve te huaja direkte, si në rastin e
kompanive që financojnë operacione në vendet e tjera (Rugman and Collinson, 2006).
Biznesi ndërkombëtar (IB) përcaktohet si një biznes (ose firmë) që angazhohet në veprimtari
ekonomike ndërkombëtare (ndërkufitare). Biznesi ndërkombëtar gjithashtu mund t'i referohet
veprimit të të bërit biznes jashtë vendit."Biznesi" (ose "firma") nga përkufizimi i biznesit
ndërkombëtar është shoqëruar zakonisht me ndërmarrjen shumëkombëshe (MNE), të përcaktuar
si çdo biznes që ka aktivitete prodhuese në dy ose më shumë vende (Zamborsky, 2019).
Biznesi ndërkombëtar përfshin të gjitha aktivitetet tregtare që ndodhin për të promovuar
transferimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, njerëzve, ideve dhe teknologjive përtej kufijve
kombëtarë (Internationalrelationsedu, 2020); (Ball, 2013).
Biznesi ndërkombëtar përfshin të gjitha transaksionet tregtare që ndodhin midis dy ose më shumë
rajoneve, vendeve dhe kombeve përtej kufijve të tyre politikë. Zakonisht, ndërmarrjet private
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ndërmarrin transaksione të tilla për fitim; qeveritë i ndërmarrin ato për përfitime dhe për arsye
politike. Ai i referohet të gjitha aktiviteteve të biznesit që përfshijnë transaksione ndërkufitare të
mallrave, shërbimeve, burimeve midis dy ose më shumë kombeve (Definitions.net, 2020).
Cdo transaksion që ndodh midis dy vendeve mund të klasifikohet si biznes ndërkombëtar dhe
përfshin aktivitete të bizneseve private dhe qeveritare. Cdo gjë që lidhet me shitjen e mallrave ose
shërbimeve, logjistikës, transportit ose investimeve konsiderohet biznes ndërkombëtar nëse ndodh
ndërmjet dy palëve që bazohen në kombe të ndryshme. Për më tepër, importet dhe eksportet,
licencimi dhe ekskluziviteti ose që kanë qendra prodhimi, shpërndarje ose hulumtimi dhe zhvillimi
në vende të tjera, të gjitha bien nën ombrellën e biznesit ndërkombëtar (Smyth, 2018).

2.1.3 Hipotezat pro BN

Lejon rritjen ndërkombetarisht
Bizneset që eksportojnë mallra dhe shërbime mund të arrijnë nivele shumë më të larta të rritjes që
nuk do të jenë të mundshme vetëm në një treg të brendshëm. Duke eksportuar, këto kompani mund
të arrijnë të ardhura të qëndrueshme nga një grup shumë i larmishëm i klientëve në disa tregje.
Përmirson performancën financiare
Përmes rritjes ndërkombëtare, këto biznese gjithashtu mund të rrisin performancën e tyre
financiare. Duke hapur kompaninë e tyre në tregun ndërkombëtar, global, kompanitë mund të
përforcojnë jetëgjatësinë tregtare të secilës mundësi dhe të zgjerojnë produktet ose shërbimet që
ata ofrojnë.
Shpërndan rrezikun qe kompania ka përsipër
Përmes tregtisë ndërkombëtare, "[kompanitë] mund të mbrohen më mirë nga rreziku falë tregtisë
ndërkombëtare për shkak të sasisë së diversifikimit që mund të arrihet" (2). Kjo do të thotë që nëse
një katastrofë financiare, siç është Rënia e Madhe, apo një fatkeqësi natyrore, siç është uragani
Katrina, grevë, një kompani ende mund të mbijetojë pa mbështetjen e klientëve të tyre vendas kjo garanton stabilitetin në një kohë krize.
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Inkurajon konkurrueshmërinë
Konkurrenca në tregjet e shumta do t'i shtyjë kompanitë dhe markat të përqëndrohen shumë në
cilësi, dizajn dhe zhvillimin e produktit në mënyrë që të përmirësohen dhe diversifikohen
vazhdimisht. Bizneset që konkurrojnë ndërkombëtarisht duhet të jenë në krye të lojës së tyre në
mënyrë që të lulëzojnë.
Normat e këmbimit mund të jenë përfituese
Kompanitë që merren me tregti ndërkombëtare gjithashtu mund të zvogëlojnë rreziqet duke
shfrytëzuar sa më shumë nga kurset monetare, të cilat mund të jenë të dobishme dhe të shtojnë
fitimin e kompanisë.
Rrjedhjet e të ardhurave kanë disa mbrojtje
Edhe pse është e pamundur të eleminohet plotësisht rreziku, një seri kontratash, sigurimesh dhe
tregtimi të instrumenteve financiare mund të ndihmojnë në mbrojtjen e rrjedhave të të ardhurave
që një markë dhe biznesi është në gjendje të zhvillojë."
Shmang nivelet e larta të konkurrencës vendase
Ndonjëherë, tregjet e brendshme mund të kenë shumë të njëjtat mallra ose shërbime që një biznes
i ri po përpiqet të sigurojë. Në vend që të përpiqeni të konkurroni në një treg të brendshëm në
shkallë të vogël, biznesi ndërkombëtar mund të ndihmojë një kompani të synojë tregjet e huaja ku
konkurrenca mund të jetë më e vogël (Lugnan, 2018).

2.1.4 Hipoteza kundër Biznesit Ndërkombëtar

Rreziku politik
Vende të ndryshme paraqesin rreziqet e tyre politike në nivele të ndryshme, ndërkohë politika e
brendshme ndryshon me kalimin e kohës. Në disa raste, një qeveri mund të ndryshojë ligjet në një
mënyrë që diskriminojnë ose krijojnë rregullore të caktuara që nga ana e tyre prekin bizneset
specifike.
6

Rreziku nga normat e këmbimit
Ashtu si kursi i këmbimit mund të jetë i dobishëm, ai gjithashtu mund të rezultojë i dëmshëm.
Ndërsa shumë biznese përqendrohen në tregjet në zhvillim sepse kjo zgjat jetëgjatësinë e tyre,
normat e tregjeve të reja mund të luhaten në mënyrë të egër, duke e bërë më të vështirë
parashikimin e financave dhe përgatitjen e buxheteve.
Komplikimet kulturore
Mosrespektimi i nevojave të një kulture të ndryshme mund të çojë në gabime që më pas dëmtojnë
reputacionin e një marke ose biznesi, duke e bërë atë jashtëzakonisht të kushtueshëm. Kur merrni
pjesë në biznesin ndërkombëtar, është e rëndësishme që bizneset të mbajnë në mend faktin se çdo
kulturë ka qëndrime, standarde dhe pritshmëri të ndryshme që duhet të përmbushen në përputhje
me rrethanat.
Risku i kredisë që duhet të menaxhohet
Pa një kuptim të qartë të potencialit të kreditit B2B / B2C të një tregu ndërkombëtar, niveli i
suksesit që një biznes mund të marrë do të jetë i goditur ose i humbur. Eshtë e rëndësishme që
bizneset që hapen në një treg ndërkombëtar të kuptojnë rrezikun që vjen nga mospagimi.
Risku për vjedhje te pronësisë
Operimi në një treg ndërkombëtar me një produkt ose shërbim të ri mund të rrisë rrezikun e një
marke tjetër, nganjëherë një vendore, duke vjedhur konceptet e marketingut, identitetin ose
informacionin (Lugnan, 2018).
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2.2 Karakteristikat kryesore të Biznesit Ndërkombëtar

2.2.1 Biznesi Ndërkombëtar në vendet në zhvillim

Eksportet e ekonomive në zhvillim janë bërë më të larmishme ku tani artikulli më i madh i
eksporteve të mallrave eshte malli i prodhuar, ndërsa eksportet e shërbimeve drejtohen nga
udhëtimi dhe transporti. Vendet në zhvillim sot llogaritin një rritje botërore në faturat e turizmit,
duke marrë kështu tregjet e turizmit nga ekonomitë e zhvilluara. Megjithëse vlera e eksporteve të
mallrave dhe shërbimeve nga vendet në zhvillim është rritur veçanërisht që nga viti 2000, kjo rritje
nuk e ka tejkaluar botën e zhvilluar. Pjesa e vendeve në zhvillim në eksportet globale nuk është
rritur që nga viti 2012. Rritja e eksporteve globale është rritur që nga viti 2012 dhe e njëjta gjë
është e vërtetë për ekonomitë në zhvillim. Në vitin 2018, vlera e përgjithshme e eksporteve me
origjinë nga vendet në zhvillim ishte 4.3 herë më e lartë se në vitin 2000. Pjesa e vendeve në
zhvillim në eksportet globale të mallrave dhe shërbimeve është rritur nga 29.7 përqind në 2000 në
41.5 përqind në 2012 dhe që nga atëherë është rrafshuar (UN, 2020).
Ekonomitë në zhvillim janë një lojtar i vogël në tregtinë botërore me më pak se 1 përqind të
aksioneve. Axhenda e vitit 2003, përcakton një objektiv të dyfishit të pjesëve të ekonomive në
zhvillim në eksportet globale deri në vitin 2020. Pjesa e tyre në eksportet e mallrave botërore
pothuajse u dyfishua nga 0.54 përqind në vitin 2000 (35 miliardë dollarë amerikanë) në mbi 1
përqind në 2011-2013. Që nga ajo kohë, kjo prirje ka ndryshuar paksa. Duke marrë parasysh vitin
2015, kur pjesa e tyre e eksporteve globale ishte 0.9 përqind, ekonomitë në zhvillim kanë ende një
rrugë të gjatë për të dyfishuar pjesën e tyre. Në vitin 2018, vlera e eksporteve të mallrave nga
ekonomitë në zhvillim ishte 193 miliardë dollarë amerikanë, duke përbërë 1 përqind të eksporteve
botërore (UN, 2020) (Baldwin, 2020).
Shumica e ekonomive në zhvillim (79 përqind) janë të orientuara drejt eksporteve të mallrave pasi
një pjesë e eksporteve të mallrave të tyre tejkalon 60 përqind. Periudhat kur eksportet e ekonomive
në zhvillim ranë më fort sesa eksportet botërore (2008-09 dhe 2014-16) përkuan me një rënie në
çmimet e mallrave.
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Gjatë dhjetë viteve të fundit, tregtia ndërkombëtare e mallrave ka humbur ndjeshëm rëndësinë në
lidhje me prodhimin e brendshëm në ekonomitë në zhvillim. Sidoqoftë, në 2017 ekspozimi i tyre
ndaj tregtisë ishte akoma i lartë në krahasim me grupet e tjera të ekonomive në zhvillim dhe
ekonomive të zhvilluara.Ekonomitë në zhvillim në Azi dhe Oqeani pësuan një rënie veçanërisht të
fortë në raportin e eksporteve dhe importeve ndaj GDP-së, e treguar nga një rënie në indeksin e
hapjes së tregtisë nga 35 në 25 përqind midis 2007 dhe 2017 (UN, 2020).
Në vitin 2017, ekonomitë në zhvillim dërguan pjesën më të madhe të eksporteve të tyre në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës (1.3 trilion dollarë amerikanë), Kinë (1.0 trilion dollarë amerikanë) dhe
ekonomi të tjera aziatike. Për ekonomitë në zhvillim, destinacioni kryesor i eksportit ishte Kina.
Ekonomitë në zhvillim në Afrikë dhe Haiti dorëzuan mallra me vlerë 28 miliardë dollarë në Kinë,
më shumë se çdo ekonomi tjetër në botë. Eksportet e ekonomive në zhvillim në Azi ishin më të
orientuara drejt Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rëndësia e Bashkimit
Evropian si partner tregtar për ekonomitë në zhvillim në Azi është rritur ndjeshëm që nga fundi i
këtij shekulli. Kina ka marrë një pozicion të parë në tregtinë me ekonomitë në zhvillim në Afrikë
dhe Haiti, ndërsa tregtia e saj me Shtetet e Bashkuara është ulur gjatë dhjetë viteve të fundit.
Tregtia ndër-rajonale është gjithashtu e lartë për ekonomitë në zhvillim nga Azia Lindore dhe
Paqësori, dhe e ulët por në rritje për ekonomitë në zhvillim nga shumica e rajoneve të tjera (UN,
2020).

2.2.2 Biznesi Ndërkombëtar në vendet e zhvilluara

Pavarësisht rritjes së ulët dhe konkurrencës së vendosur, tregjet e zhvilluara gjithashtu tërheqin
dukshëm. Për shembull, ka mbi 500 milion konsumatorë në Bashkimin Evropian (BE), i cili po
evoluon rreth parimit të lëvizjes së lirë të mallrave pa pengesa në tregti dhe me një minimum të
ngarkesës administrative.Edhe pse me një rritje të ngadaltë, një treg i madh i adresueshëm si BE
mund të sigurojë përfitimet e biznesit të kostove të njësive më të ulëta, qasje më të lehtë në një
gamë të gjerë partnerësh tregtarë dhe shpërblime më të mëdha për inovacion.Burimi i
informacionit në internet fillimisht faktorizohet në këtë qasje të lehtë në të gjithë BE-në kur e
deklaron Danimarkën një "treg të mirë" fillestar "Për NVM-të, edhe pse tregu lokal ka vetëm 5.7
milion njerëz, po rritet me vetëm 1 përqind në 1.9 përqind në 2016" (Lynch, 2020).
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Të ardhurit (të rinjët) kanë arritur të marrin me sukses pjesën e tregut në mallrat e konsumit
evropian, megjithë ngopjen e dukshme të tregut. Statistikat e tregut të telefonave inteligjentë për
tremujorin e tretë të vitit 2016 e pohojnë këtë: Huawei, një i porsaardhur relativisht nga Kina, ka
ndërtuar një markë në Evropë që vazhdoi të merrte pjesën e tregut në tremujorin nga furnizuesit
më të vendosur duke ofruar karakteristika konkurruese në pika më të ulëta të çmimeve, sipas te
studiuesve të tregut (Lynch, 2020).
Kompanitë e suksesshme mundohen të kuptojnë dhe të punojnë rreth boshllëqeve institucionale,
boshllëqet e informacionit dhe barrierave të tregut në çfarëdo vendi që ata synojnë, sipas
specialistëve në tregtinë globale. "Ata zhvillojnë strategji për të bërë biznes në tregjet e zhvilluara
të ndryshme nga ato që përdorin në shtëpi dhe shpesh gjejnë mënyra të reja për t'i zbatuar ato
gjithashtu. Ata gjithashtu rregullojnë qasjet e tyre për t'iu përshtatur kontekstit institucional të
secilit komb” (Lynch, 2020).
Në çdo treg, digjitalizimi i tregtisë globale paraqet mundësi të reja duke ulur kostot dhe pengesat
e tjera për hyrjen për NVM-të. Tregtia dikur ishte e kufizuar kryesisht në ekonomitë e përparuara
dhe kompanitë e tyre të mëdha shumëkombëshe. Sot, një formë më dixhitale e globalizimit ka
hapur derën e vendeve në zhvillim, kompanive të vogla dhe ndërmarrjeve të reja, dhe miliarda
individëve, sipas Institutit Global McKinsey. Si një shembull, McKinsey citon dhjetëra miliona
NVM në të gjithë botën që janë shndërruar në eksportues duke u bashkuar në vendet e tregtisë
elektronike (Lynch, 2020).
Në tregjet e zhvilluara, hyrësit mund të kenë nevojë të mbajnë një vëmendje të veçantë në
konkurrencën e vendosur, dhe mund të kenë nevojë për marketing dhe reklamim veçanërisht
agresiv për të bindur klientët e konkurrencës që të kalojnë. Për NVM-të, veçanërisht, "angazhimi
në nivele të përshtatshme të menaxhimit të markës hap të gjitha kanalet fillestare për të negociuar
me rregullatorët qeveritarë dhe partnerët e mundshëm të biznesit - të tilla si zinxhiri i furnizimit,
prodhimi, zgjidhjet e depove, shpërndarja dhe shërbimet e ofrimit - në tregjet e huaja. (Lynch,
2020)
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2.3 Raste studimi nga Biznesi ndërkombëtar

2.3.1 Rasti i studimit 1: Biznesi Ndërkombëtar në Luksemburg

Luksemburgu është një vend i vogël me potencial të madh. Ajo ka një ekonomi të hapur dhe të
qëndrueshme, si dhe një kornizë të mirë ligjore që inkurajon investitorët e huaj dhe lejon
sipërmarrësit e huaj të përfitojnë nga të njëjtat të drejta si ato vendore. Pozicioni i saj në Evropë
favorizohet nga vendndodhja e saj gjeografike por edhe nga përfshirja e saj në themelimin dhe
funksionimin e Bashkimit Evropian. Karakteristikat më të rëndësishme që e bëjnë Luksemburgun
një vend tërheqës për investitorët janë:
•

një ekonomi e qëndrueshme dhe performancë e mirë e GDP;

•

vendndodhje e shkëlqyer në Evropë që lejon lidhje të mirë;

•

fuqia punëtore shumë gjuhësore dhe mjedisi i biznesit: ekzistojnë tre gjuhë të njohura në
vend - Luksemburgish, Frëngjisht dhe Gjermanisht;

•

sistem i mirë tatimor dhe kornizë ligjore për investime;

•

infrastrukturë e mirë: transporti, zhvillimi dhe strukturat e TIK;

•

cilësi të mirë të jetës (companyformationluxembourg, 2020).

Shumë investitorë të huaj zgjedhin të hapin një kompani në Luksemburg sepse vendi ka mundësi
të ndryshme biznesi për të ofruar. Investitorët tërhiqen nga ekonomia e qëndrueshme në
Luksemburg e cila ofron shanse shumë të mira për bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha për tu
zhvilluar dhe rritur nga viti në vit. Luksemburgu është gjithashtu një anëtar themelues i disa prej
organizatave më të mëdha në botë, të tilla si Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
(OECD) dhe Organizata Botërore e Tregtisë (OBT). Agjentët tanë të formimit të kompanisë në
Luksemburg mund të ofrojnë informacion të detajuar se si mund të hapni një kompani në
Luksemburg (companyformationluxembourg, 2020).

Luksemburgu është një vend i vogël me potencial të madh. Ai ka një ekonomi të hapur dhe të
qëndrueshme, si dhe një kornizë të mirë ligjore që inkurajon investitorët e huaj dhe lejon
sipërmarrësit e huaj të përfitojnë nga të njëjtat të drejta si ato vendore. Pozicioni i tij në Evropë
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favorizohet nga vendndodhja e tij gjeografike por edhe nga përfshirja e tij në themelimin dhe
funksionimin e Bashkimit Evropian. Karakteristikat më të rëndësishme që e bëjnë Luksemburgun
një vend tërheqës për investitorët janë:
•

një ekonomi e qëndrueshme dhe performancë e mirë e PBB;

•

vendndodhje e shkëlqyer në Evropë që lejon lidhje të mirë;

•

Fuqia punëtore shumë gjuhësore dhe mjedisi i biznesit: ekzistojnë tre gjuhë të njohura
në vend - Luksemburgu, Frëngjisht dhe Gjermanisht;

•

sistem i mirë tatimor dhe kornizë ligjore për investime;

•

infrastrukturë e mirë: transporti, zhvillimi dhe strukturat e TIK;

•

cilësi të mirë të jetës (companyformationluxembourg, 2020).

Sektorët e biznesit janë të hapur për investime të huaja në Luksemburg
Luksemburgu mirëpret investimet e huaja direkte dhe ka një numër të madh sektorësh biznesi që
janë tërheqës për sipërmarrësit e huaj:
•

sektori financiar;

•

transporti dhe logjistika;

•

automobilave dhe hapësirës ajrore;

•

TIK (teknologji informacioni dhe komunikimi) dhe teknologji të lartë;

•

hulumtim dhe zhvillim.

Procesi i përfshirjes së kompanisë është i lehtë dhe është një arsye e shkëlqyeshme pse investitorët
vendosin të hapin një kompani këtu. Luksemburgu mbështet investimet e huaja përmes të gjitha
llojeve të stimujve dhe inkurajimeve për të cilat nuk ka legjislacion të veçantë, por një kontroll dhe
përgjegjësi të plotë nga Bordi i Zhvillimit Ekonomik në Luksemburg. Eshtë e rëndësishme të dihet
se investitorët vendas dhe të huaj kanë të drejta të barabarta kur bëhet fjalë për të bërë investime
në Luksemburg dhe nuk ka diskriminim në këtë çështje. Investitorët e huaj dhe vendas mund të
hapin kompani me përgjegjësi të kufizuar, partneritete të përgjithshme dhe të kufizuara, ndërmarrje

12

të përbashkëta, kompani aksionare ose kompani bashkëpunuese për aq kohë sa ata respektojnë
Aktin e Kompanisë në Luksemburgut (companyformationluxembourg, 2020).
Bursa LuxSE, siç dihet, është vlerësuar mjaft nga investitorët e huaj në Luksemburg, të cilët duhet
të respektojnë disa kërkesa për renditjen e kompanisë në bursë, të tilla si sigurimi i kapitalit të
nevojshëm, detaje rreth financave të firmave dhe një bordi drejtues me përvojë në këtë fushë.
Kushtet e listës për kompanitë në Luksemburg vendosen nga Komisioni de Surveillance du Secteur
Financier që vepron në përputhje me Rregullat dhe Rregulloret e Bursës së Luksemburgut
(companyformationluxembourg, 2020).
Sektori i fondeve të investimeve në Luksemburg është jashtëzakonisht tërheqës për financuesit
ndërkombëtarë që lehtë mund të krijojnë fonde me pakicë ose jo me pakicë, fondet mbrojtëse ose
fondet e specializuara të investimeve në Luksemburg. Fondet mbrojtëse kryesisht përdoren nga
investitorët e huaj në Luksemburg dhe këto mund të themelohen si kompani private ose publike
me përgjegjësi të kufizuar. UCITS, SIFs, SOPARFI ose UCI janë lloji i regjimeve nën të cilat
mund të zbatohet një fond mbrojtës. Për shembull, SIF është Fondi i Specializuar i Investimeve,
një mjet i rëndësishëm investimesh në Luksemburg, i cili preferohet nga shumë investitorë nga
jashtë. Të mos kesh taksë mbi fitimet kapitale dhe të ardhurat paraqet një avantazh masiv për
sipërmarrësit e huaj që duan të krijojnë SIF në Luksemburg (companyformationluxembourg,
2020).
Një arsye tjetër pse investitorët vendosin për blerjen e kompanive të gatshme në Luksemburg lidhet
me faktin se një kompani e tillë është përfshirë tashmë me autoritetet e duhura, ajo nuk ka borxhe
dhe mund të përdoret menjëherë. Kompanitë e cilësisë së mirë ose ndërmarrjet e “rafteve” janë
mjaft të njohura në mesin e sipërmarrësve dhe që për shkak se këto nuk kanë veprimtari, janë
regjistruar tashmë dhe paraqesin një nivel të lartë besueshmërie përpara institucioneve financiare.
Edhe nëse një kompani e tillë nuk ka borxhe ose detyrime, individët që kërkojnë të blejnë një
kompani të cilësisë së mirë mund të kërkojnë procedura të kujdesit të duhur për një verifikim më
të mirë të firmës (companyformationluxembourg, 2020).
Luksemburgu nuk ka caktuar ndonjë regjim të veçantë ligjor që prek investimet e huaja, përveç
kompanive "mbajtëse" të përjashtuara nga taksat dhe fondet e investimeve kolektive. Sidoqoftë,
qeveria ofron ndihmë me garanci, para të gatshme, stimuj tatimore, kredi të subvencionuara dhe
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me projekte zhvillimi dhe ndërtimi. Vendi ofron motivim investimesh të personalizuara
posaçërisht për sipërmarrje të reja (companyformationluxembourg, 2020).
Qeveria e Luksemburgut mori masa për të tërhequr investitorët e huaj të biznesit. Ndër ato masa
janë subvencionet e dhëna NVM-ve, domethënë me pakicë, hotelieri ose hotele, përmes Shoqatës
Kombëtare të Kredisë së Investimeve (SNCI). Për më tepër, ai ofron deri në 25% lirime nga tatimi
mbi të ardhurat e korporatave dhe taksa tregtare, për 8 vjet, për kompanitë e reja të hapura në
Luksemburg përmes investimeve të huaja. (companyformationluxembourg, 2020)
Kapaciteti i vendit: Burimet natyrore dhe Burimet njerëzore
Burimet natyrore:
Mineralet
Miniera e hekurit është minuar në Luksemburg me shekuj, për një kohë të gjatë ajo u bë një shtet
i pavarur. Në atë kohë, metali ishte rafinuar duke përdorur procese rudimentare, të cilat përfshinin
kalimin e xehes nëpër furrat e shpërthimit me energji druri. Bollëku i xehes së hekurit në
Luksemburg e bën atë një nga prodhuesit kryesorë të çelikut në Evropë. Industria e saj e çelikut u
rrit në fillim të shekullit të 20-të, duke prodhuar rreth 2.9 milion ton në 1929, dhe deri në 1974,
prodhimi vjetor i çelikut kishte arritur në mbi 6.4 milion ton. Sot, vendi është shtëpi për disa nga
kompanitë më të mëdha të çelikut në botë, të tilla si ArcelorMittal.
Peisazhi i bukur
Ndërsa shumë prej atraksioneve më të njohura turistike në Luksemburg përfshijnë strukturat
historike, të tilla si kalatë dhe pallatet, vendi gjithashtu përmban pamje të bukur natyrore, e cila
tërheq mijëra vizitorë çdo vit.
Tokë e punueshme
Ndërsa Luksemburgu është i njohur për një larmi të gjerë të produkteve bujqësore, ai njihet më së
shumti për rrushin dhe verën e tij. Vreshtaria praktikohet në Luksemburg në një shkallë të gjerë që
përfshin qindra hektarë. Toka e punueshme e vendosur përgjatë lumit Moselle, në rajonin juglindor
të vendit, ka toka ideale për kultivimin e rrushit. Vendi prodhon disa lloje rrushesh, më e
popullarizuara prej të cilave është Muller-Thurgau.Varieteteve të tjera të rrushit të njohura
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përfshijnë bërryl, pinot gris, pinot blanc, riesling, dhe pinot noir, të cilat janë kultivuar në një zonë
të kombinuar përafërsisht 700 hektarë. (Benjamin Elisha Sawe, 2019)
Burimet njerëzore:
Kryeqyteti i Luksemburgut, qendra e veprimtarisë ekonomike, e sheh popullsinë e tij dyfish në
ditët e punës. Në tremujorin e 4 të 2019, vendi punëson 442.772 të punësuar, përfshirë 203.522
punëtorë ndërkufitar.
Nga të gjithë njerëzit që punojnë në Luksemburg, më shumë se 45% janë punëtorë ndërkufitar. Më
shumë se 200,000 punonjës ndërkufitar kalojnë kufijtë francezë, belgë dhe gjermanë çdo ditë për
të punuar në Luksemburg dhe për të lënë në Francë (106.119 punonjës), Belgjikë (47.422
punonjës) dhe Gjermani (47.361 punonjës). (justarrived, 2020)

2.3.2 Rasti i studimit 2: Biznesi Ndërkombëtar në Gjermani

Gjermania është shtëpia e një sektori të madh prodhimi. Shtë një treg me mundësi të shumta për
kompani në të gjithë botën. Nga popullsia më e madhe se 80 milion, 73.9% jetojnë në zonat urbane
si Berlin, Mynih, Frankfurt dhe Dusseldorf. Kjo e bën Gjermaninë një nga tregjet më të mëdha dhe
më të kërkuara në botën e mallrave dhe shërbimeve (Alliance experts, 2018).
Gjermania është një ekonomi relativisht e hapur dhe ka një spektër të gjerë të mallrave që
importon. Bizneset gjermane u shtojnë vlerë përbërësve dhe produkteve të papërpunuara.
Gjermania zakonisht importon në këto mallra:
•

makineri

•

Pajisjet për përpunimin e të dhënave

•

Produkte agrokulturore

•

artikuj ushqimor

•

metalet

•

automjetet

•

Kimikatet

•

Vaj dhe gaz
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•

Pajisje elektrike

•

farmaceutike

Vendet kryesore që eksportojnë në Gjermani:
Hollandë (10%)
Kina 98.9%)
Francë (7,5%)
Shtetet e Bashkuara (5.4%)
Itali (5.4%)
Megjithëse Evropa në total përbën 70% të vëllimit, Azia ende kontribuon 20%. Kjo do të thotë që
nëse keni një produkt që ka një kosto ose avantazh cilësor ndaj produkteve evropiane, sigurisht që
është e mundur të bëni biznes në Gjermani (Alliance experts, 2018).
Eksportet e Gjermanisë në 2015 ishin me vlerë 1,410 miliardë dollarë kundrejt importeve me vlerë
1,130 miliardë dollarë. Kjo i dha Gjermanisë një suficitet tregtar prej 280 miliardë dollarësh.
Gjermania është një eksportues kryesor i makinerive, automjeteve, kimikateve dhe pajisjeve
shtëpiake falë punës së palodhur të forcës së saj të kualifikuar të punës (Alliance experts, 2018).
Për ta pasur këtë në numër:

•

Makinat (382B $)

•

Makina (163B $)

•

Pjesë automjetesh (63B $)

•

Aeroplanët dhe helikopterët, Hapësira hapësinore (32B $)

•

Ilaçet e paketuara (52B $)

•

Produkte të tjera kimike ($ 130B) (Alliance experts, 2018)

Importet në Gjermani ranë 2.9 përqind nga një vit më parë në 88.5 miliardë euro në shkurt 2020,
pasi blerjet nga blloku ranë 3.3 përqind, ndërsa ato nga vendet e BE-së jashtë Eurozonës u rritën
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1.3 përqind. Importet nga vendet e treta ranë 4.1 përqind kryesisht në pjesën e prapme të një rënieje
prej 12 përqind të blerjeve nga Kina. (Anon., 2020)
Megjithë rënien e fundit të investimeve të huaja direkte, Gjermania është ende një destinacion
tërheqës për bizneset ndërkombëtare. Ishte në 15 vendet e para të marrësve të IHD-ve(Investimet
e huaja direkte) në botë. Në vitin 2015, sektorët që fituan shumicën e investimeve të huaja ishin:

•

Ndërmjetësimi financiar

•

Pasuri të paluajtshme, marrje me qira dhe aktivitete biznesi

•

Transporti, ruajtja dhe logjistika

•

Tregtia dhe riparimet

•

Importimi i mallrave në Gjermani: tarifa doganore (Alliance experts, 2018).

Eksportimi i produkteve në ose nga Gjermania nuk i nënshtrohet vetëm procedurave doganore të
Gjermanisë, ligjeve dhe udhëzimeve, por gjithashtu i nënshtrohet rregullave dhe udhëzimeve të
Bashkimit Evropian. Nëse jeni duke importuar nga një shtet jo-BE, atëherë do të duhet të paguani
19% shtesë si një qarkullim tatimor, i cili 7% për më pak mallra (Alliance experts, 2018).
Hyrja në treg në Gjermani mund të jetë e ndërlikuar për shkak të rregullave të saj doganore dhe
procedurave në nivelin burokratik. Gjithashtu, ekzistojnë disa kufizime për importimin e
produkteve të fermave pasi Bashkimi Evropian miratoi Politikën e Përbashkët Bujqësore (Alliance
experts, 2018).
Transaksionet e mëposhtme në Gjermani tërheqin TVSH:
•

Furnizimi i mallrave ose shërbimeve të bëra në Gjermani nga një person i tatueshëm

•

Furnizimi i mallrave ose shërbimeve të bëra në Gjermani nga një person i tatueshëm

•

Furnizime me ngarkesë të kundërt, përfshirë furnizimet e shërbimeve dhe furnizimet e
mallrave me shërbime instalimi

•

Vetë-furnizimi i mallrave dhe shërbimeve nga një person i tatueshëm

•

Importi i mallrave nga jashtë BE-së, pavarësisht nga statusi i importuesit (Alliance experts,
2018)
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Taksa e pasurive të patundshme në Gjermani vendoset duke marrë parasysh dy lloje të taksave, të
zbatueshme për pronat e përdorura në pylltari dhe bujqësi, dhe një taksë tjetër, të vendosur për
vendet e ndërtimit që do të bëhen pronë të patundshme ose ndërtesa (Lawyers Germany, 2020).
Vlera e taksës përcaktohet në përputhje me rregullat dhe rregulloret e vendosura nga Kodi
Gjerman i Vlerësimit.
Vlera e taksës përcaktohet midis 0,28 deri në 1%. Taksa ndryshon në përputhje me vendndodhjen
e pasurisë përkatëse dhe në destinacionin e saj (pronë tregtare ose banesore). (Lawyers Germany,
2020)
Struktura e shpërndarjes në Gjermani është biznes për konsumatorin. Përbëhet nga furnizuesit,
shpërndarësit dhe shitësit me pakicë. Hipermarketet janë të rralla dhe mallrat zakonisht arrijnë
konsumatorët e synuar përmes shitësve të pavarur. Edhe pse dyqanet me zbritje po rriten gjithnjë
e më shumë, pasi shumë zinxhirë të mëdhenj të shitjes me pakicë kanë hyrë në konkurs dhe tani
përbën deri në 40% të shitjeve të ushqimit (Alliance experts, 2018).
Hamburgu, Frankfurti dhe Mynihu janë aeroportet kryesore të Gjermanisë megjithatë ai ka më
shumë se 40 aeroporte të vogla. Porti i Hamburgut është porti më i madh dhe më i ngarkuari i
Gjermanisë. Pavarësisht nëse kompania juaj është në një vend me një vijë bregdetare apo jo, është
e lehtë të sillni produktet tuaja në tregun gjerman (Alliance experts, 2018).
Ekonomia gjermane është më e madhja në Evropë dhe është shumë e qëndrueshme, me një bazë
të pasur të konsumatorëve dhe një numër të madh të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme
(‘Mittelstand”). Kjo i jep shumë mundësi shitje. Nëse dëshironi të hyni në tregun gjerman, rrjeti i
porteve dhe aeroporteve e bën transportin e mallrave shumë të lehtë. (Alliance experts, 2018)

Kapaciteti i vendit: Burimet natyrore dhe Burimet njerëzore
Burimet natyrore:
Burimet kryesore natyrore të Gjermanisë përfshijnë lëndë druri, gaz natyror, qymyr, linjit,
uranium, xehe hekuri, tokë e punueshme, materiale ndërtimi, potas, nikel, kripë dhe bakër.
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Në nivel global, vendi është:

Prodhuesi kryesor i linjitit.
Prodhuesi i dytë më i madh i selenit të rafinuar.
Prodhuesi i tretë më i madh i kaolinës.
Prodhuesi i katërt më i madh i squfurit.
Prodhuesi i pestë më i madh i potasit.
Prodhuesi i gjashtë më i madh i bakrit të rafinuar.
Prodhuesi i shtatë më i madh i çelikut të papërpunuar. (Gary P. Thomas, 2012)

Burimet njerëzore:
Fuqia punëtore gjermane përfshin mbi 41 milion njerëz - duke e bërë atë grupin më të madh të
punës në BE. Për më tepër, ndërmarrjet në Gjermani përfitojnë nga nivelet e larta të arsimit në
fuqinë punëtore: Më shumë se 80 përqind e fuqisë punëtore gjermane ka marrë një formim
profesional, është në posedim të një certifikate shkolle tregtare ose teknike ose një gradë
akademike. (gtai, 2020)

2.3.3 Rasti i studimit 3: Biznesi Ndërkombëtar në Kroaci

Sipas Indeksit të Kompleksitetit Ekonomik, Kroacia është ekonomia e 76-të më e madhe e
eksportit në botë dhe ekonomia e 37-të më e ndërlikuar. Për sa i përket importeve, Kroacia është
një importuese kryesore e armëve dhe municioneve. Kompanitë kroate kryesisht importojnë
teknologji avionësh dhe hapësinash hapësinore, fshehje të papërpunuara, farmaceutike, pëlhura
tekstile të veshura, veshje, automjete dhe lodra. Partnerët më të rëndësishëm të importit të Kroacisë
janë vendet fqinje: Austria, Sllovenia dhe Hungaria. Destinacionet e tjera të importit përfshijnë:
Kinë, Hollandë dhe Francë (company formation croatia, 2020).
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Kur bëhet fjalë për eksportet, Kroacia mbështetet shumë në karburantet e saj minerale dhe
makineri. Pothuajse 10% e eksporteve të Kroacisë përfaqësohen nga produkte dhe makina të
naftës, përfshirë kompjuterë. Statistikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar për vitin 2016 u japin
kredi kompanive farmaceutike në Kroaci për 6.7% të eksporteve të përgjithshme. Mallrat dhe
produktet kroate zakonisht eksportohen në Slloveni, Gjermani, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Itali.
Eksportet e përgjithshme në Kroaci përfshijnë sektorët e mëposhtëm:
•

makineri elektrike (8.9%),

•

dru (5.7%),

•

automjete (3.7%),

•

artikuj prej hekuri ose çeliku (3.1%),

•

artikuj plastikë dhe plastikë (2.8%). (company formation croatia, 2020)

Kroacia pati një eksport të përgjithshëm prej 17.210,469.29 në mijëra dollarë amerikanë dhe
importe të përgjithshme prej 28,113,089.20 në mijëra dollarë amerikanë duke çuar në një bilanc
negativ tregtar prej -10,902,619.91 në mijëra dollarë amerikanë. Rritja e tregtisë është 4.56%
krahasuar me një rritje botërore prej 3.50% . GDP-ja e Kroacisë është 60.971.699,315 në dollarë
aktualë amerikanë. (WITS, 2020)
Të dhënat më të fundit të mundshme për vendin tregojnë se 73.9% e produkteve të eksportuara
nga Kroacia janë blerë nga importuesit në: Itali (13.8% të totalit global), Gjermani (12.9%),
Slloveni (10.5%), Bosnje-Hercegovinë (10.1% ), Austri (5.8%), Serbi (5.3%), Hungari (4%),
Francë (2.9%), Shtetet e Bashkuara (2.7%), Belgjikë (2.6%), Spanjë (1.8%) dhe Rumani (1.6%)
(World's Top Exports, 2020) .
Nga perspektiva kontinentale, 89.4% e eksporteve të Kroacisë për vlera u janë dërguar vendeve të
Evropës ndërsa 5% u shitën importuesve në Azi. Kroacia dërgoi mallra me vlerë tjetër 3% në
Amerikën e Veriut. Përqindje më të vogla shkuan në Afrikë (1.3%), Oqeaninë të udhëhequr nga
Ishujt Marshall dhe Australi (1%), pastaj Amerika Latine, përjashtuar Meksikën, por përfshirë
Karaibet (0.2%) (World's Top Exports, 2020).
Duke pasur parasysh popullsinë e Kroacisë prej 4.1 milion njerëz, 17.4 miliardë dollarët e saj të
përgjithshëm në vitin 2019 eksportojnë mallra përkthehen në afro 4,300 dollarë për çdo banor të
kombit Evropian (World's Top Exports, 2020).
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Grupet e mëposhtme të produkteve të eksportit përfaqësojnë vlerën më të lartë të dollarit në
dërgesat globale kroate gjatë vitit 2019. Po ashtu, tregohet edhe përqindja e pjesëmarrjes që secila
kategori e eksportit përfaqëson për sa i përket eksporteve të përgjithshme nga Kroacia (World's
Top Exports, 2020).
•

Karburantet minerale përfshirë naftën: 1.7 miliardë dollarë amerikanë (9.5% e
eksporteve të përgjithshme)

•

Makineritë përfshirë kompjuterët: 1.4 miliardë dollarë (8.3%)

•

Makineri elektrike, pajisje: 1.4 miliardë dollarë (8.3%)

•

Farmaceutikë: 1.4 miliardë dollarë (7.8%)

•

Automjetet: 972.3 milion dollarë (5.6%)

•

Dru: 923.8 milion dollarë (5.3%)

•

Veshje të thurura ose me grep, pajisje shtesë: 575.4 milion dollarë (3.3%)

•

Artikujt prej hekuri ose çeliku: 571 milion dollarë (3.3%)

•

Alumini: 541.9 milion dollarë (3.1%)

•

Plastikë, artikuj plastikë: 518.3 milion dollarë (3%)

10 eksportet kryesore të Kroacisë zunë 57.5% të vlerës së përgjithshme të dërgesave të saj globale.
Farmaceutika ishte prodhuesi më i shpejtë në mesin e 10 kategorive të eksportit më të lartë, me
28.1% nga 2018 në 2019. Në vendin e dytë për përmirësimin e shitjeve të eksportit ishin automjetet
me një fitim 23.5%. Dërgesat e plastikës në Kroaci, përfshirë artikujt e bërë nga plastika, shënuan
fitimin e tretë më të shpejtë në vlerë me 6.4% (World's Top Exports, 2020).
Rënia kryesore në mesin e 10 kategorive kryesore të eksportit në Kroaci ishte karburantet minerale
duke përfshirë naftën falë një rënie -8.9% nga viti në vit (World's Top Exports, 2020).
Produktet më të vlefshme të eksportuara në Kroaci janë vajrat e rafinuar të naftës (6.6% të totalit).
Kjo kategori u gjurmua nga përzierjet e ilaçeve në dozë (3.9%), fraksione të gjakut duke përfshirë
antisera (gjithashtu 3.9%), dru të sharruar (2.5%), makina (gjithashtu 2.5%), anije lundrimi ose
ngarkesash (1.9%), pjesë automobilesh ose pajisje shtesë (1.8%), pastaj konvertues elektrikë ose
njësi të energjisë (gjithashtu 1.8%) (World's Top Exports, 2020).
Në terma makroekonomikë, mallrat e eksportuara totale të Kroacisë përfaqësojnë 15.4% të
Prodhimit të Brendshëm Bruto të saj të përgjithshëm për vitin 2019 (112.6 miliardë dollarë
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vlerësuar në Barazinë e Fuqisë Blerëse dollarë amerikanë). Kjo 15.4% për eksportet ndaj GDP-së
së përgjithshme në PPP(Purchasing power parity) për vitin 2019 krahasohet me 16.2% për vitin
2018. Kjo sugjeron një besim relativisht në rënie ndaj produkteve të shitura në tregjet
ndërkombëtare për performancën totale ekonomike të Kroacisë, edhe pse bazuar në një afat kohor
të shkurtër (World's Top Exports, 2020).
Një tregues tjetër kryesor i performancës ekonomike të një vendi është niveli i papunësisë së tij.
Shkalla e papunësisë mesatare e Kroacisë ishte 9% për vitin 2019 nga 9.858% një vit më parë,
sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. (World's Top Exports, 2020)

Kapaciteti i vendit: Burimet natyrore dhe Burimet njerëzore
Burimet natyrore
Kroacia ka mjaft burime natyrore edhe pse ato kryesore përfshijnë vendet turistike, burimet
bujqësore, ujin për hidrocentralet, naftën dhe gazin natyror, dhe qymyrin.
Në total, vendi ka rreth 2.96 milion hektarë tokë, nga të cilat 90% mund të kultivohen. Aktualisht,
vetëm gjysma e tokës së kultivueshme është duke u shfrytëzuar. Si pasojë, nuk është befasi që
sektori zë vetëm 5% të produktit të brendshëm bruto të vendit. Arsyeja e kontributit të ulët të
bujqësisë është se pjesa më e madhe e vendit është shumë e industrializuar. Shumica e eksporteve
bujqësore përfshijnë peshk blu, i cili kohët e fundit ka pësuar rritje të kërkesës. Produkte të tjera
bujqësore nga Kroacia përfshijnë verëra, livando, vaj ulliri dhe vajra të tjerë organikë. (Ferdinand
Bada, 2019)

Burimet njerëzore:
Fuqia punëtore në Kroaci konsiderohet një nga më të përballueshme dhe më konkurruese në
Bashkimin Evropian. Krahas turizmit, forca punëtore kroate është një nga arsyet kryesore që vendi
është tërheqës për investime të huaja. Disa fakte kryesore për fuqinë punëtore në Kroaci janë:
• shumëgjuhësh - 49% e popullatës flet anglisht;
• i talentuar;
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• i motivuar dhe produktiv. (companyformationcroatia, 2017)
Forca e punës, gjithsej në Kroaci u raportua në 1778668 në 2019, sipas mbledhjes së treguesve të
zhvillimit të Bankës Botërore, të përpiluar nga burime të njohura zyrtarisht. (tradingeconomics,
2020).
2.3.4 Rasti i studimit 4: Biznesi ndërkombëtar në Itali

Ndërsa vendi përballet me sfida në aspektin gjeografik, pasi ka terrene malore që e vështirësojnë
bujqësinë, automobilët dhe industria e makinerive dominojnë tregtinë italiane. Për të njëjtën arsye,
tregtia italiane varet nga sektori i prodhimit (companyincorporationitaly, 2020).
Italia, e njohur edhe si The Boot, është në kufi me Francën, Zvicrën, Austrinë dhe Slloveninë dhe
ajo zë vendin e nëntë në krye të eksportuesve më të mëdhenj në Evropë. Eshtë bërë e famshme në
mbarë botën me markat e saj unike, si Armani, Valentino, Versace, Benetton, Prada, FIAT, Lancia,
Alfa Romeo, Maserati, dhe Lamborghini. Me këto produkte, Italia ka arritur të krijojë një vend në
tregun global, veçanërisht atje ku ka një kërkesë të lartë për produkte premium dhe mallra superiore
(companyincorporationitaly, 2020).
Ndër importet më të mira në Itali janë mineralet, mineralet jo-ngjyra, produktet e transportit dhe
energjisë, kimikatet, por edhe tekstilet, veshmbathjet, ushqimet dhe pijet. Arsyeja për të cilën Italia
importon produkte nga sektori i energjisë, siç është nafta, është se ka shumë pak depozita të naftës.
Për shkak se gjithashtu ka një mungesë të fortë të mineraleve dhe metaleve, është e detyrueshme
që vendi të importojë ato në mënyrë që të prodhojë mallra (companyincorporationitaly, 2020).
Përparësitë e Italisë janë forca punëtore me shumë aftësi dhe sasi të mëdha kapitali në lidhje me
ushqimet e tyre të prodhuara, por disavantazhi është se ka mungesë të burimeve natyrore për
energji dhe minerale, prandaj ka një nevojë të fortë për të importuar një shumicë të këtyre
produkteve (companyincorporationitaly, 2020).
Italia importon lëndë djegëse që përfaqësojnë 17 përqind të totalit të importeve, automjeteve
motorike, që përfaqësojnë rreth 10 përqind, minerale të papërpunuara, gjithashtu 10 përqind,
kimikate me një normë importi 9 përqind, ushqim, me një normë 7 përqind dhe pajisje elektronike,
me një normë 8%. Për sa i përket vendeve, Italia importon nga Gjermania, Franca, Kina, Hollanda

23

dhe Spanja.Para krizës ekonomike, Italia pësoi një rënie në vëllimin e përgjithshëm të tregtisë
globale, por kjo nuk ndikoi në ekonominë që mbante një pozicion të fortë, duke u renditur në
vendin e tetë në botë për vëllimet e eksportit (companyincorporationitaly, 2020).
Eksportet kryesore të Italisë janë makineri precize që përfaqësojnë 18 përqind të eksporteve totale,
metale dhe produkte metalike, me vlerë 13 përqind, por edhe veshmbathje dhe këpucë, automjete
motorike, përfshirë automjete luksoze, motoçikleta dhe skuter. Italia gjithashtu importon
farmaceutike dhe kimikate të tjera, dhe ushqim. Rreth 56 përqind e produkteve të Italisë
eksportohen në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por ato më të rëndësishmet janë Gjermania,
Franca, Shtetet e Bashkuara, Zvicra dhe Spanja. (companyincorporationitaly, 2020)
Kapaciteti i vendit: Burimet natyrore dhe Burimet njerëzore
Burimet natyrore:
Italia është një formacion i ri gjeologjikisht i tokës dhe për këtë arsye përmban pak burime
minerale, veçanërisht ato metalike. Ato që ekzistojnë pak janë të dobët në cilësi, të pakta në sasi
dhe shpërndahen gjerësisht. Mangësia e burimeve të saj natyrore shpjegon pjesërisht kalimin e
ngadaltë të Italisë nga një bujqësi në një ekonomi industriale, e cila filloi vetëm në fund të shekullit
të 19-të. Mungesa e xehes së hekurit dhe thëngjillit posaçërisht pengoi përparimin industrial, duke
penguar prodhimin e çelikut të nevojshëm për makina ndërtimi, hekurudha dhe elementë të tjerë
thelbësorë të një infrastrukture industriale. (britannica, 2020)
Italia ka burime si qymyr, antimoni, merkur, zink, potas, mermer, barit, azbest, shtuf, fluorspar,
feldspar, pirit (squfur), gaz natyror dhe rezerva të naftës së papërpunuar, peshk, tokë të punueshme.
(CIA, n.d.)
Burimet njerëzore:
Ekonomia e fuqishme e Italisë gjithashtu mbështetet nga një forcë punëtore e arsimuar dhe efikase.
Shumica e fuqisë punëtore në Itali është e punësuar në shërbime, e ndjekur nga industritë, e cila
është sektori i dytë më i madh i punësimit dhe më në fund bujqësia.
Pjesa më e madhe e fuqisë punëtore në Itali është e përqendruar në pjesën më të industrializuar të
Veriut të vendit. Në tremujorin e dytë të 2011, afërsisht 12.5 milion të punësuar punuan në Italinë
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Veriore, krahasuar me 5.23 milion në pjesën Qendrore të vendit dhe 7.228 milion në Jug.
(companyincorporationitaly, 1017).

2.4 Kosova në kontekstin e Biznesit Ndërkombëtar

2.4.1 Historiku i Biznesit Ndërkombëtar në Kosovë

Toka e Kosovës ka depozita të bollshme të linjitit, ferronikelit, plumbit, zinkut, magnetitit dhe
xeheve të tjera. Zhvillimi i këtyre industrive mund të japë një kontribut të madh në zhvillimin
ekonomik përmes punësimit dhe eksporteve. Para shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, sektori i
minierave ishte një motor i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Sidoqoftë,
kapacitetet minerare pësuan nga pakujdesia gjatë viteve 1990, si dhe nga dëmtimet e luftës.
Burimet e bollshme të linjitit, të vlerësuara se tejkalojnë 10 miliardë ton, kanë potencialin ta bëjnë
sektorin e energjisë një kontribues kryesor në rritjen stimuluese të punësimit dhe aktivitetin
shoqërues të tij ekonomik, si dhe mundësisht eksportet. Kosova gjithashtu është e pajisur me
depozita plumbi dhe zinku, e cila vlerësohet të jetë rreth 38 milion ton dhe shfrytëzimi i saj mund
të zgjasë për më shumë se 20 vjet Kompania e plumbit të zinkut Trepça ishte miniera më e madhe
në ish-Jugosllavi dhe përfshin operacione të integruara të minierave dhe prodhimit. Miniera
vazhdoi të funksionojë si kompani pronë e shtetit në vitet 1990, por operacionet u ndërprenë në
vitin 2000, kryesisht për arsye politike, por edhe për arsye mjedisore. Megjithë përpjekjet e
donatorëve për rehabilitimin e minierave me qëllim të rifillimit të operacioneve, minierat mbetën
boshe. Kosova ka popullsinë më të re në Evropë: një e treta vlerësohet të jetë nën moshën 15 vjeç,
rreth gjysma është nën moshën 24 vjeç, dhe vetëm 6 përqind e popullsisë është më e vjetër se 65.
Fatkeqësisht, shumë prej këtij kapitali njerëzor kanë qenë të papunë për një periudhë të gjatë. Nga
mesi i vitit 2009, paga mesatare mujore në sektorin privat të Kosovës arriti në 300 €, rreth gjysma
e
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(Vardari,

2015).

Fuqia punëtore momentalisht është përafërsisht 531,360 të punësuar. (worldbank, 2014)
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Bazuar në zhvillimet ekonomike, mund të supozojmë se politika të qëndrueshme makroekonomike
dhe zbatimi i reformave strukturore të lidhura me ndihmën e jashtme financiare, rritja ekonomike
për vitin 2011 vlerësohet 3.5%. Kontribuesit kryesorë të rritjes ekonomike janë: Investimet.
Megjithë sfidat me të cilat përballen vendet e tjera për shkak të luhatjeve në ekonominë globale
dhe veçanërisht në Evropë, ekonomia e Kosovës ka përjetuar rritje pozitive gjatë viteve të fundit.
Në krahasim me vendet e tjera të Evropës Juglindore, Kosova përjetoi nivelin më të lartë të rritjes,
duke vërejtur një rritje reale të GDP-së prej 4.4 përqind në 2011, e ndjekur nga Maqedonia me një
normë rritjeje prej 3.2 përqind. Një rritje e tillë i atribuohet kryesisht rritjes së konsumit dhe nivelit
të investimeve. Në vitin 2012, shkalla reale e rritjes së GDP-së u ngadalësua në 2.5 përqind, si
rezultat i zhvillimeve në zonën e euros dhe në rajonin që preku edhe ekonominë në Kosovë
(Vardari, 2015).
Eksporti dhe Importi për periudhën Mars 2014 ishin me vlerë përkatësisht 23.1 milion Euro dhe
202,4 milion Euro. Vihet re një rritje (0.1%) për eksporte dhe (3.7%) për importe në krahasim me
të njëjtën periudhë 2013. Sipas të dhënave grupet kryesore të eksportit janë: (43.9%) metali bazë
dhe artikujt prej metali bazë, (17.5% ) produkte minerale, (6.8%) produkte ushqimore, pije dhe
duhan të përgatitur, (5.8%) tekstile dhe artikuj tekstili, (5.7%) plastikë, gome dhe artikuj prej tyre,
(5.2%) lëkure dhe artikujt e tyre, (4.7%) produkte perimesh etj. Sa i përket eksport-importit të
Kosovës, partnerët kryesorë tregtarë janë pjesëmarrës në BE me 38.8% për eksport dhe 43.1% për
import krahasuar me totalin e Mars 2014, ndërsa pjesëmarrja e CEFTA ka qenë me 47.0% për
eksport dhe 28.2% për importi krahasuar me të njëjtën periudhë. Vendi ynë eksportoi në Mars
2014: Itali (21.2%), Serbi (14.4%), Shqipëri (13.8%), Maqedoni (12.4%, Indi (8.8%), Mal të Zi
(5.2%) etj. Sipas të dhënave për periudhën Mars 2014 më shumë importe kemi nga: Serbia
(14.8%), Gjermania (10.5%), Turqia (10.4%), Italia (7.1%), Kina (6.3%), Greqia (5.9%),
Maqedonia (5.7%) etj. (Vardari, 2015)

2.4.2 Pozicioni gjeostrategjik i Kosovës

Gjeostrategjia tingëllon shumë e rëndësishme, por në fakt është një mënyrë shumë elitare për ta
parë botën, duke e trajtuar atë si një lloj shahu të gjallë. Sidoqoftë, nëse shqyrtojmë disa nga punët
e praktikuesve të saj, ne mund të fitojmë një pasqyrë se si funksionon bota, dhe se si të fuqishmit,
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kushdo që mund të jenë, do ta donin të funksiononte. Ashtu si 'shkencat e tjera', ai kufizohet me
supozime të caktuara dhe injoron detaje të caktuara potencialisht të rëndësishme. Burimi parësor i
përdorur këtu shikon botën ekskluzivisht në aspektin e shteteve, pak a shumë duke injoruar fuqinë
e korporatave shumëkombëshe, dhe gjithashtu interesat globale politike / ekonomike. Ndërsa ende
është vetëm një këndvështrim, ai është megjithatë një nga më kryesorët në këtë fushë (Stratfor,
2019).
Kosova është një vend i bllokuar, i njohur pjesërisht në Ballkanin Perëndimor. Ajo është e rrethuar
me male, përfshirë malet Sar në jug dhe jug-perëndim dhe malet Kopaonik në veri. Në qendër të
vendit, rrafshnalta e Metohisë dhe Kosovës ofrojnë disa nga tokat më pjellore të Kosovës.
Bërthama ekonomike dhe politike e Kosovës është Prishtina, kryeqyteti i vendit dhe qyteti më i
populluar. Kosova është një nga vendet më të vogla në Evropë, me një popullsi prej afro 2 milion
njerëz. Pas Luftës së Dytë Botërore, Kosova u bë një provincë autonome brenda Jugosllavisë.
Shekulli i 20-të pati përçarje midis bashkësive etnike serbe dhe shqiptare në Kosovë, të cilat arritën
kulmin gjatë Luftës së Kosovës të 1998 dhe 1999. Lufta mbaroi vetëm pas ndërhyrjes së Kombeve
të Bashkuara dhe NATO-s. Kosova shpalli pavarësinë e njëanshme nga Serbia në vitin 2008.
Ndërsa vendi njihet nga më shumë se njëqind anëtarë të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet
e Bashkuara dhe shumicën e anëtarëve të Bashkimit Evropian, disa vende si Rusia dhe Kina nuk e
njohin atë si një shtet sovran. Nën sponsorizimin e BE-së, Serbia dhe Kosova po negociojnë për
një normalizim të marrëdhënieve të tyre, por mbeten probleme të rëndësishme, përfshirë statusin
e zonave me popullsi të konsiderueshme serbe. Kosova ka prezantuar disa reforma që nga
pavarësia, por gjithsesi ka institucione të dobëta ekonomike dhe politike dhe një sektor të madh
informal, ndërsa dërgesat dhe ndihma e huaj mbeten të rëndësishme për ekonominë. Njohja e
pjesshme e Kosovës është një pengesë e rëndësishme në përpjekjen e vendit për t'u bashkuar me
organizatat ndërkombëtare, të tilla si Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian dhe për t'u
integruar më mirë në ekonominë globale. Sfida e saj kryesore është, pra, të fitojë njohje të plotë
ndërkombëtare dhe të arrijë njëfarë shkalle stabiliteti pas trazirash me dekada. (Stratfor, 2019)
Projeksioni i fuqisë ushtarake është një forcë vendimtare gjeopolitike, posaçërisht fuqia amerikane,
me ose pa KB (Kombet e Bashkuara), dhe kështu NATO-ja është padyshim mjeti kryesor për atë
fuqi, që do të ushtrohet globalisht. Cynikisht, kështu, masa e NATO-s, megjithë Traktatin e saj të
mbrojtjes, për të operuar 'jashtë zonës' në Kosovë ka vendosur një precedent të dobishëm për
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SHBA, dhe ajo është pranuar nga shumica e shteteve në botë, përveç Rusisë, Kinës dhe Indisë, të
cilët e kuptojnë implikimet gjeopolitike. Eshtë portretizuar si një mision humanitar, megjithëse ka
shkaktuar kryesisht një katastrofë humanitare dhe ka minuar rëndë qëllimin e supozuar të tij moral
(BEMech, 1999).
Për më tepër, është thelbësore për SHBA që Evropa të ndjekë, dhe gjithashtu të kujdeset më
aktivisht për zonën e saj, dhe ky operacion i ka siguruar të dyja këto. Evropa u ka dëshmuar SHBAve se mund të mbështetet në të, dhe tani është duke kërkuar të integrohet në fushën e ndjeshme
ushtarake, bazuar në Bashkimin Evropian Perëndimor, i cili është i lidhur me NATO-n e armatosur
bërthamore (BEMech, 1999).
Jugosllavia mund të shihet të pengojë konsolidimin e Evropës, dhe qëllimi kryesor për përfshirjen
përfundimisht të Ukrainës, pasi Serbia në veçanti ka një këndvështrim shumë të ndryshëm, nuk
është 'demokratik' në kuptimin perëndimor, ka (ose kishte) një ushtri shumë të fuqishme dhe është
i lidhur ngushtë me Rusinë, në mënyrë që të pengojë në veçanti zgjerimin e NATO-s. Gjithashtu
sulmi nga NATO-ja e ndan dobishëm Evropën disi nga Rusia, tani për tani sidoqoftë (BEMech,
1999).
Nga ana tjetër, marrja e palëve në këtë konflikt me kosovarët, e për rrjedhojë edhe Shqipërinë, i
pëlqen Turqisë, Iranit, botës muslimane, madje i jep Turqisë një shans për të luftuar përkrah
evropianëve, ndërsa në një mënyrë anon Greqinë disi. Kjo tërheq Turqinë në Evropë, në vend që
ta lërë atë të shkojë drejt Lindjes, e cila për shembull favorizon interesat e naftës perëndimore në
Kauzat dhe Azinë Qendrore, gjithashtu duke kompensuar Rusinë. Kjo duket të jetë pika thelbësore
për sa i përket Kosovës, si dhe qëllimi afatgjatë gjeostrategjik (BEMech, 1999).
Sulmi ndaj ambasadës kineze në Beograd, nëse jo një aksident real (i shkaktuar për shembull nga
bomba që gjurmojnë një radio të fshehur në ambasadë), është një çështje më komplekse, me
përfitim shumë marxhinjal për Sh.B.A. Mbajtja e Evropës dhe Kinës nuk mund të jetë një qëllim
parësor, megjithëse ata janë tani dy lojtarët më të fuqishëm euroaziatikë, pas rënies së Rusisë, dhe
ata mund të kompensojnë SHBA, nëse për ndonjë arsye ata vendosin të bashkëpunojnë. Sulmi ka
tentuar të forcojë Rusinë dhe Kinën në të njëjtin pozicion, gjithashtu me Indinë, dhe duket se tani
për tani, do të inkurajonte shfaqjen e një aleance të të varfërve dhe të të dobtëve, si kundër SHBA
dhe Evropës, një aleancë e të pasurve dhe e të fuqishmëve. Ky është një rezultat mjaft negativ nga
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një këndvështrim gjeostrategjik i SH.B.A.-së, i cili supozohet se shihet të jetë jetëshkurtër, duke
marrë parasysh tensionet e qenësishme midis Rusisë dhe Kinës, dhe Kinës dhe Indisë në veçanti.
Pavarësisht gjithçkaje, përfshirë spiunazhin e pretenduar bërthamor, në fund të fundit SHBA ndjen
nevojën për të gjykuar dhe akomoduar Kinën, por gjithashtu duhet të jenë shumë të vendosur në
lidhje me Tajvanin në veçanti, dhe ky akt i veçantë dramatik mund të ketë qenë një paralajmërim
i ashpër për Kinën në lidhje me gjasat e reagimit të SHBA ndaj një pushtimi të Tajvanit. Mund të
ketë të bëjë edhe me Japoninë, e cila mbështet në heshtje aleatin e saj amerikan në luftë, dhe duhet
të mbahet në largësi të armëve nga Kina. Dhe kjo i tregon Kinës se ajo është larg nga të qenit një
fuqi e vërtetë globale. (BEMech, 1999).
Legjislacioni i BE-së lidhur me kosovën
Sa i përket përafrimit me standardet evropiane, Kosova ka një farë niveli të përgatitjes. Renditja
legjislative ka vazhduar në disa fusha, por zbatimi është i dobët. Eshtë arritur progres në fushën e
lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, si dhe në shërbimet financiare, prokurimin
publik dhe konkurrencën. Eshtë arritur përparim i mirë në fushën e statistikave dhe kontrollit
financiar. Në fushën e tatimeve dhe doganave, u arrit një progres në mbledhjen e të ardhurave nga
taksat, zvogëlimin e ekonomisë gri, ose zbatimin e masave doganore për mbrojtjen e të drejtave të
pronës intelektuale, megjithatë Kosova duhet të shtojë luftën kundër ekonomisë joformale dhe
evazionit fiskal. Poashtu është arritur një përparim i caktuar për të adresuar çështjet e mjedisit, por
implementimi ka mbetur prapa. Sektori i energjisë vazhdon të përballet me sfida serioze, megjithë
disa përparime veçanërisht në efikasitetin e energjisë (EC, 2019).

2.4.3 Gjendja aktuale në kontekstin e Biznesit Ndërkombëtar në Kosovë

Republika e Kosovës është vendi më i ri i Evropës - dhe një nga më të varfërit e saj - por ajo ka
ruajtur normat pozitive të rritjes ekonomike, së fundmi 4.4 përqind në 2017. Kosova po punon për
të përmirësuar klimën e investimeve duke forcuar mjedisin ligjor të nevojshëm për tërheqjen dhe
ruajtjen e investimeve të huaja (Export, 2019).
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Kosova kryesisht importon produkte minerale, makineri, pajisje dhe materiale elektrike, ushqim
të përgatitur, pije dhe duhan, metale dhe produkte kimike. Partnerët kryesorë të importit të Kosovës
janë Maqedonia, Gjermania, Serbia, Italia, Kina dhe Turqia (Export, 2019).
Në vitin 2017, Banka Qendrore e Kosovës vlerësoi Investimet e Huaja Direkte (FDI) në 287.8
milion €, nga 234.8 milion € në 2016. Shkalla e papunësisë vlerësohet në 30.0 përqind. Kushtet e
vështira të tregut të punës prekin të rinjtë dhe gratë në mënyrë disproporcionale dhe rrezikojnë të
dëmtojnë strukturën sociale të vendit. Përkundër këtyre sfidave, popullsia relativisht e re e
Kosovës, kostot e ulëta të punës dhe burimet e bollshme natyrore kanë tërhequr investime të huaja,
me disa firma ndërkombëtare dhe ekskluzivitete tashmë të pranishme në treg (Export, 2019).
Partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës janë vendet e BE-së (afërsisht 43,1 përqind e importeve dhe
24.9 përqind e eksporteve) dhe fqinjët e saj përmes Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore (CEFTA - afërsisht 28.1 përqind e importeve dhe 48.4 përqind e eksporteve). Kosova
vazhdon të ketë një deficit të madh tregtar, me eksportet që mbulojnë vetëm rreth 12 përqind të
importeve (Export, 2019).
Gjermania ishte investitori më i madh në Kosovë në vitin 2017 (55.9 milion €). Investimi amerikan
arriti në 26.5 milion € në 2017 (Export, 2019).
Kosova ka shumë për të u ofruar investitorëve dhe eksportuesve amerikanë:
•

Regjimi i tregtisë liberale të Kosovës mundëson eksporte pa taksa për shumicën e
mallrave të Kosovës në tregun e BE-së. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me
BE ka forcuar më tej liberalizimin e tregtisë dhe largoi shumë nga pengesat e mbetura
tregtare dhe tarifore.

•

Vendndodhja e Kosovës në zemër të Ballkanit ofron qasje të lehtë në Ballkan dhe
anëtarët e CEFTA, të cilat përfaqësojnë një treg me afërsisht 28 milion njerëz.

•

Përmirësimi i infrastrukturës, i dukshëm me përfundimin e një autostrade moderne për
në Shqipëri dhe një autostradë të dytë për në Shkup, Maqedoni që aktualisht është në
ndërtim e sipër. Më shumë se një milion pasagjerë në vit kalojnë nëpër aeroportin
ndërkombëtar të Prishtinës. Autoriteti i aeroportit po përgatitet të zgjasë pistën dhe të
azhurnojë sistemin e uljes, i cili do të ulë anulimet e fluturimit në muajt e dimrit dhe
do të akomodojë aeroplanët më të mëdhenj.
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•

Fuqia punëtore e re e Kosovës është kryesisht folëse e shumë gjuhëve (kryesisht
anglisht dhe gjermanisht). Gjysma e popullsisë së Kosovës është nën moshën 30 vjeç.

•

Kosova ka kosto konkurruese të punës dhe politika tatimore. Paga mesatare mujore e
Kosovës prej 371 € është ndër më të ultat në Evropë, dhe regjimi aktual i taksave është
miqësor ndaj biznesit me një taksë të sheshtë, 10 % të të ardhurave të korporatave.
Shkalla e TVSH-së për artikujt themelorë të ushqimit dhe shërbimet publike është 8%,
ndërsa TVSH-ja për të gjithë artikujt e tjerë është 18% (Export, 2019) .

Kosova renditet e 40 nga 190 vendet në raportin e Bërjes së Biznesit të Bankës Botërore 2017.
Kosova është ndër 10 ekonomitë kryesore me përmirësimin më të dukshëm në bërjen e reformave
të biznesit. Kosova ka kërcyer njëzet vende në mënyrat e të bërit biznes që nga viti 2016 (Export,
2019).
Kosova është shumë pro-amerikane dhe qeveria së fundmi njoftoi një zonë të veçantë ekonomike
afër
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Projektet kryesore të investimeve të huaja në afatin e afërt përfshijnë ndërtimin e vazhdueshëm të
një autostrade 600 milion € për në Maqedoni dhe ndërtimin e një termocentrali të ri termik të
qymyrit me 450MW. Si anëtar i rrjetit bazë të transportit të Ballkanit Perëndimor 6 të financuar
nga BE që synon përmirësimin e lidhjes rajonale, Kosova planifikon të rigjallërojë linjat kryesore
hekurudhore. (Export, 2019)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Biznesi ndërkombëtar përfshin një pjesë të madhe dhe në rritje të biznesit të përgjithshëm në botë.
Sot, pothuajse të gjitha kompanitë, të mëdha apo të vogla, preken nga ngjarjet globale dhe
konkurrenca, sepse shumica shesin prodhime për / ose furnizues të sigurt nga vendet e huaja dhe
konkurrojnë kundër produkteve dhe shërbimeve që vijnë nga jashtë.
Kombet e ndryshme në të gjithë botën po përjetojnë një ndryshim thelbësor në mënyrën se si ato
ofrojnë dhe tregtojnë sende, produkte dhe shërbime të ndryshme. Ekonomitë kombëtare që po
realizonin objektivin e vetë-qëndrueshmërisë, aktualisht po zhvillojnë rrugën drejt Biznesit
Ndërkombëtar. Faktori për këtë ndryshim thelbësor është zhvillimi i korrespodencës, inovacionit,
komunikimit, infrastrukturës etj.
E rëndësishme është mënyra me të cilën bashkëveprojnë kompanitë dhe organizatat dhe
rrjedhimisht krijojnë rrjetin me njëra-tjetrën për të fituar avantazh tregtar në tregjet botërore. Rrjeti
mund të jetë duke përdorur nënkontraktorë ose përbërës të ngjashëm, duke ndarë kostot e
hulumtimit dhe zhvillimit ose duke operuar brenda të njëjtes kornizë qeveritare. Eshtë e qartë, kur
bizneset formojnë një bllok tregtarë pa pengesa të brendshme ato në të vërtetë po krijojnë rrjetet e
tyre. Bashkëpunimet në hapësirën ajrore, prodhimet e automjeteve dhe inxhinierinë kanë
sponsorizuar të gjitha zhvillimin e perspektivës së një vendi ose të një grupi vendesh bazuar në
rrjetin e tyre të brendshëm të tregut. Kjo qasje e rrjetit dhe ndërveprimit ndaj ndërkombëtarizimit
tregon përmbajtjen e të qenurit në gjendje të ndikojë në vendime kur dihet se si funksionojnë ose
bashkëveprojnë aktorët e rrjetit global.
Ato firma që dëshirojnë ose i kanë njohur këto fakte kanë një shans të mirë për të zhvilluar një
strategji të suksesshme të marketingut për të përmbushur nevojat e tyre. Për fat të mirë disa firma
kanë realizuar këto ndryshime të rëndësishme dhe kanë reaguar në mënyrë adekuate kur duhej të
merreshin vendime strategjike në lidhje me depërtimin e tyre në disa lloje të tregut.
Prandaj, Kosova megjithëse ka pasur një proces harmonizimi gjatë viteve të kaluara, dallimet
akoma ekzistojnë dhe janë shumë të mëdha. Kosova ka potencial të madh dhe mundësi të mira për
tu zhvilluar në aspektin e ndërmarrësisë. Me vite bizneset Kosovare kanë punuar drejt një
ndryshimi në aspektin e ndërmarrësisë, mirëpo mundësitë e pakta nga shtetet e EU-së u kanë
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pamundësuar zhvillimin e plotë të potencialit.Ofrimi i mundësive dhe interesimi i shteteve të EUsë për Kosovën si vend interesi për ta, do hapë shumë rrugë sikurse për Kosovën ashtu edhe për
shtetet e tyre.
Cilat janë mundësitë që Kosova të shfrytëzojë potencialin ndërkombëtarisht?
H0: Kosova nuk ka potencial për të bërë biznes ndërkombëtarisht.

H1: Kosova ka potencial për të bërë biznes ndërkombëtarisht.
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4. METODOLOGJIA

Bazuar në problemin e definuara dhe pyetjen hulumtuese si dhe rezultatet e pritura, në këtë
hulumtim janë aplikuar metoda kualitative dhe metoda kuantitative e hulumtimit. Metoda
kualitative apo teorike është zgjedhur për arsye se ofron njohuri në fushën dhe në temën e
përzgjedhur, kurse metoda kuantitative apo numërike ofron mundësi për mbledhje të dhenave nga
një moster e caktuar dhe anilizim të tyre, si dhe gjenerim të rezultateve.
Metodat e mbledhjes së të dhënave janë përqendruar në teknikat themelore të mbledhjes së të
dhënave. Këto përfshijnë grumbullimin e të dhënave dytësore dhe parësore që përqendrohen në të
dhëna cilësore dhe sasiore. Mekanizmat e mbledhjes së të dhënave janë hartuar dhe janë përgatitur
me procedurat e tyre të duhura. Pjesa e analizës së të dhënave u përgjigj pyetjes themelore të
ngritur në deklaratën e problemit.
Metoda e mbledhjes së të dhënave përfshinë anketimin e realizuar me anë të pyetësori të dërguar
online tek profesionistët në këtë drejtim për të marrë mendime, shqetësime dhe njohuri për çështjen
e caktuar. Pyetësori është organizuar në atë mënyrë që të kuptohet rëndësia e Kosovës në aspektin
e ndërmarrësisë, dhe vlerat që i shtojnë kompanitë e zgjedhura si mostër dhe institucionet politike
që ndihmojnë në këtë. Pyetësori është dërguar online lidershipit të bizneseve të zgjedhura dhe
politikanëve në institucionet politike që edhe e bën popullacionin e hulumtimit. Nga ky
popullacion është përzgjedhur një moster prej 23 respondentëve.
Për të përmbushur qëllimin e këtij hulumtimi, fillimisht duhen të dhëna të sigurta dhe të
përgjithshme për të formuar përmbajtjen teorike duke përfshirë hipotezat dhe gjithashtu të
kuptuarit fillestar të bizneseve të studiuara. Më pas duhen prova për të siguruar përmbajtjen
teorike. Të dhënat e mbledhura nga shqyrtimi i literaturës dhe pyetësori do të ndihmojnë në arritjen
e konkluzioneve.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Rezultatet nga hulumtimi kualitativ
Marrëdhëniet ndërkombëtare janë studimi i bashkëveprimeve të aktorëve të ndryshëm (aktorë
shtetërorë dhe jo-shtetërorë) në nivelin ndërkombëtar. Politika ndërkombëtare mund të përcaktohet
si një studim i atyre aspekteve të Marrëdhënieve Ndërkombëtare që përfshijnë konfliktet dhe
polemikat në nivelin ndërkombëtar dhe zgjidhjen e tyre.
Table 1 Kapaciteti i katër vendeve të përdorura si raste studimi në krahasim me Kosovën
Vendi/Kapaciteti

Natyrore

Njerëzore

Luksemburgu

Mineralet, Peisazhet, Toka e

442,772

punueshme

(Benjamin Elisha

milion

të

punësuar

(justarrived, 2020).

Sawe, 2019).
Gjermania

Lëndë druri, gaz natyror, qymyr,

41 milion të punësuar (gtai, 2020).

linjit, uranium, xehe hekuri, tokë e
punueshme, materiale ndërtimi,
potas, nikel, kripë dhe baker

(Gary

P. Thomas, 2012).
Kroacia

Vendet turistike, burimet bujqësore,

1,778,668

të

punësuar

ujin për hidrocentralet, naftën dhe

(tradingeconomics, 2020).

gazin natyror, dhe qymyrin

(Ferdinand Bada, 2019).
Italia

qymyr, antimoni, merkur, zink,

24,958

milion

të

punësuar

potas, mermer, barit, azbest, shtuf,

(companyincorporationitaly,

fluorspar, feldspar, pirit (squfur),

1017).

gaz natyror dhe rezerva të naftës së
papërpunuar, peshk, tokë të
punueshme
Kosova

(CIA, n.d.).

linjit, ferronikel, plumb, zink,

531,360 të punësuar

magnetit dhe xehe të tjera

2014).

(worldbank,

(Vardari, 2015).
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Politika Ndërkombëtare ka të bëjë me mënyra të ndryshme në mënyrën se si ne mund të mendojmë
për këtë botë dhe, për rrjedhojë, mënyra të ndryshme në mënyrën se si ne mund të kuptojmë dhe
trajtojmë sfidat dhe të realizojmë mundësitë. Ajo ka të bëjë me botën në të cilën jetojmë, sfidat me
të cilat përballemi, fuqinë, mundësitë dhe pengesat për marrëdhëniet midis popujve, shoqërive,
shteteve, organizatave.
Rezultatet nga hulumtimi kuantitaiv

Gjinia

22%
Mashkull
Femër

78%

Figura 1 Gjinia e respondentëve

Nga 23 persona të cilët i janë përgjigjur anketimit 22% janë femra dhe 78% janë meshkuj.
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Mosha

4%

17%

18-25
26-35

37%

36-54
>55

42%

Figura 2 Mosha e respondentëve
Nga anketimi i kryer 17% e te anketuarve jane te moshes 18-25 vjec, 42% jane te moshes 26-35
vjec, 37% jane te moshes 36-54 vjec, 4% jane te moshes >55 vjec.

Niveli i shkollimit

18%
30%

Bachelor
Master

Doktor Shkence

52%

Figura 3. Niveli i shkollimit
Nga 23 persona te anketuar 18% e tyre janë të nivelit bachelor, 52% janë të nivelit master dhe 30%
e tyre janë të nivelit doctor shkence.
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Niveli udhëheqës/menaxherial

4%
0%

17%

Shef ekzekutiv

18%

Profesor/ligjërues
Menaxher
Drejtor

17%

Këshilltar

44%

Menaxher i lartë

Figura 4. Niveli udhëheqës/menaxherial

Nga 23 personat e anketuar 18% e tyre janë shef ekzekutiv, 44% e tyre janë profesorë, 17% e tyre
janë menaxher, 17% e tyre janë drejtor, 18% këshilltar dhe 4% menaxherë të lartë.

Aktiviteti në biznes/politika
ndërkombëtare me aktivitetet në
biznes/organizatë

39%

Po

61%

Jo

Figura 5. Aktiviteti në biznes/politika ndërkombëtare me aktivitetet në biznes/organizatë

Nga anketimi i realizuar 61% e ndërmarrjeve janë aktive në biznes ndërkombëtar dhe 39% nuk
janë aktive në biznes ndërkombëtar.
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Ndërveprimi ekonomik/politik me bizneset/organizatat
ndërkombëtare

34.80%

26.10%

17.40%
13%
8.70%

1

2

3

4

5

Figura 6. Ndërveprimi ekonomik/politik me bizneset/organizatat ndërkombëtare

Nga 23 të anketuar 34.8% kanë rrallë ndërveprim ekonomik/politik me bizneset apo organizatat
ndërkombëtare, 13% ndonjëherë, 26.1% mesatarisht, 8.7% disaherë dhe 17.4% shpesh here.

Vështirësia në çasjen në tregun ndërkombëtar

43.50%

26.10%
17.40%
13%
0.00%
1

2

3

4

5

Figura 7. Vështirësia në çasjen në tregun ndërkombëtar
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Republika e Kosovës është vendi më i ri në EU, edhe pse vitet pas luftës ishin të vështira nga ana
ekonomike, vitet e fundit Kosova ka përparuar duke shënuar rritje në shkallën ekonomike.
Përkundër sfidave të shumta, popullsia relativisht e re e Kosovës, kostot e ulëta të punës dhe
burimet e bollshme natyrore kanë tërhequr investime të huaja, me disa firma ndërkombëtare dhe
ekskluzivitete tashmë të pranishme në treg. Mirëpo, Kosova ka nevojë për shumë mbështetje në
mënyrë qe edhe bizneset Kosovare të depërtojnë në tregjet e huaja.
Në pyetjen se sa e kanë të vështirë të çasen në tregun ndërkombëtar nga 1 ndonjëherë deri në 5
shpeshherë, 13% janë përgjigjur me 2, 26.1% me 3, 43.5% 4 dhe 17.4% me 5.

Pozicioni gjeostrategjik

39.10%

26.10%

4.30%

4%

1

2

3

26.10%

4

5

Figura 8. Pozicioni gjeostrategjik

Gjeostrategjia mund të konsiderohet si pjesa kryesore e një vendi dhe përcaktohet si menaxhim
strategjik i interesave gjeopolitike. Kemi të bëjmë me rëndësinë e një vendi apo rajoni, për shkak
të vendndodhjes së tij gjeografike. Qëllimi i këtij hulumtimi duke marrë parasysh situatën
gjeostrategjike të Kosovës është që të kuptohet pozicioni i mire i Kosovës dhe sa i leverdisshëm
është për shtetet e EU në aspektin e ndërmarrësisë. Në pyetjen se a ka Kosova pozicion të mire
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gjeostrategjikisht për biznes ndërkombëtar nga 1 pak deri ne 5 shumë, 4.3% janë përgjigjur me
1, 4.3% me 2, 26.1% me 3, 39.1% me 4, 26.1% me 5.
Promovimi i pozicionit gjeostrategjik

52%

26.10%
17.40%

1

2

3

4.30%

0.00%

4

5

Figura 9. Promovimi i pozicionit gjeostrategjik

Kur jemi tek promovimi i pozicionit gjeostrategjik, në mënyrë që të kemi mundësi për të zhvilluar
biznesin ndërkombëtar, Kosova sic duket nuk e ka praktikuar këtë. Në bazë të anketimit të kryer
nga 1 pak deri në 5 shumë, 26.1% kanë zgjedhur opsionin 1, 52% 2, 17.4% 3 dhe 4.3% kanë
zgjedhur 4.
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Ndikimi i jostabilitetit politik të Kosovës në marrëdhëniet me
investitorët e huaj
Ndikimi i jostabilitetit politik të Kosovës në marrëdhëniet me investitorët e huaj

47.80%

26%
13%
8.70%

4.30%
1

2

3

4

5

Figura 10. Ndikimi i jostabilitetit politik të Kosovës në marrëdhëniet me investitorët e huaj

Mjedisi politik i biznesit ndërkombëtar i referohet marrëdhënies midis qeverisë dhe biznesit, si
dhe rrezikut politik të një kombi. Prandaj, ndërmarrjet e përfshira në biznesin ndërkombëtar duhet
të presin të merren me lloje të ndryshme qeverish, siç janë demokracitë shumëpartiake, shtetet me
një palë, diktaturat dhe monarkitë kushtetuese.
Disa qeveri mund t'i shohin bizneset e huaja si pozitive, ndërsa qeveritë e tjera mund t'i shohin ato
si shfrytëzuese. Për shkak se kompanitë ndërkombëtare mbështeten në vullnetin e mirë të qeverisë,
biznesi ndërkombëtar duhet të marrë parasysh strukturën politike të qeverisë së huaj.
Firmat ndërkombëtare gjithashtu duhet të marrin parasysh shkallën e rrezikut politik në një vend
të huaj; me fjalë të tjera, mundësia e ndryshimeve të mëdha qeveritare që po ndodhin. Vetëm disa
nga çështjet e qeverive të paqëndrueshme që ndërmarrjet ndërkombëtare duhet të marrin në
konsideratë përfshijnë trazirat, revolucionet, luftën dhe terrorizmin.
Në pyetjen se sa ka ndikim jostabiliteti politik në Kosovë në marrëdhëniet e juaja me investitorët
e huaj me nga 1 pak deri në 5 shumë 26% janë përgjigjur me 1, 4% me 2, 13% me 3, 9% me 4 dhe
48% me 5.
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Kosova udhëheqë politika të përshtatshme për investitorët e huaj
Kosova udhëheqë politika të përshtatshme për investitorët e huaj

60.90%

26%

1

2

8.60%

4.30%

0%

3

4

5

Figura 11. Kosova udhëheqë politika të përshtatshme për investitorët e huaj

Në pyetjen se a udhëheqë Kosova politika të përshtatshme për investitorët e huaj nga 1 pak deri në
5 shumë, 26% e të anketuarve janë përgjigjur me 1, 60.9% e të anketuarve me 2, 8.6% me 3, 4.3%
me 4 dhe asnjë prej tyre nuk mendon se Kosova udhëheqë politika shumë të përshtatshme.

Krijimi i një strategjie për biznes ndërkombetar
56.50%

30.40%

1

2

8.70%

4.30%

0%

3

4

5

Krijimi i një strategjie për biznes ndërkombetar

Figura 12. Krijimi i një strategjie për biznes ndërkombetar
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Në pyetjen se a mendoni se Kosova ka krijuar një strategji për biznes ndërkombëtar 30.4% e tyre
jane përgjigjur me 1, 56.5% e tyre me 2, 8.7% e tyre me 3, 4.3% e tyre me 4 dhe asnje me 5.
Rikonsiderimi i kuotave import/export

13%
0%
Po
Jo
Nuk e di

87%

Figura 13. Rikonsiderimi i kuotave import/export
Në pyetjen se a duhet Kosova të rikonsideroj kuotat e import/exportit 87% e të anketuarve janë
përgjigjur me po dhe 13% janë përgjigjur me nuk e di.
A po u ndihmon qeveria mjaftueshëm bizneseve vendore në
depertimin e tyre në tregun ndërkombëtar

9%0%
Po
Jo
Nuk e di

91%

Figura 14. A po u ndihmon qeveria mjaftueshëm bizneseve vendore në depertimin e tyre në
tregun ndërkombëtar
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Në pyetjen se a po u ndihmon qeveria mjaftueshëm bizneseve vendore në depërtimin e tyre në
tregun ndërkombëtar 91% e të anketuarve janë përgjigjur me jo dhe 9% me nuk e di.
Kosova ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe natyrore per të
zhvilluar biznes nderkombëtarisht

39.10%
30.40%

17.40%
13%
0%
1

2

3

4

5

Kosova ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe natyrore per të zhvilluar biznes nderkombëtarisht

Figura 15. Kosova ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe natyrore per të zhvilluar biznes
nderkombëtarisht
Në pyetjen se a ka Kosova kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe natyrore për të zhvilluar biznes
ndërkombëtarisht nga 1 pap deri në 5 shumë, 13% janë përgjigjur me 2, 17.4% me 3, 39.1% me 4
dhe 30.4% me 5.
Analiza e rezultateve dhe testimi i hipotezave
H0: Kosova nuk ka potencial për të bërë biznes ndërkombëtarisht.

H1: Kosova ka potencial për të bërë biznes ndërkombëtarisht.

H1: Pranohet, kurse H0 refuzohet.
Nga realizimi i këtij hulumtimi kam dalë në përfundim se Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm
për të zhvilluar biznes ndërkombëtar dhe si vend është strategjikisht shumë i favorshëm për EU
në aspektin e ndërmarrësisë. Në pyetjet 5 ,7 ,8 ,13 ,14 ,15 respondentët janë përgjigjur pozitivisht
në lidhje me hipotezën H1, ku edhe hipoteza H1 pranohet në bazë të përgjigjjeve të pranuara.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Pjesëmarrja në biznesin ndërkombëtar lejon që vendet të shfrytëzojnë avantazhin e tyre krahasues.
Koncepti i avantazhit krahasues do të thotë që një komb ka një avantazh ndaj kombeve të tjera
përsa i përket qasjes në tokë, burime, punë dhe kapital të përballueshëm. Me fjalë të tjera, një vend
do të eksportojë ato produkte ose shërbime që përdorin faktorë të bollshëm të prodhimit. Më tej,
ndërmarrjet me kapital të mjaftueshëm mund të kërkojnë një vend tjetër që është me bollëk në tokë
ose punë, ose ndërmarrjet mund të kërkojnë të investojnë ndërkombëtarisht kur tregu i tyre i
shtëpisë bëhet i ngopur.
Pjesëmarrja në biznesin ndërkombëtar lejon që vendet të përfitojnë nga ekspertiza e specializuar
dhe faktorët e bollshëm të prodhimit për të ofruar mallra dhe shërbime në tregun ndërkombëtar.
Kjo ka përfitimin e rritjes së shumëllojshmërisë së mallrave dhe shërbimeve që janë në dispozicion
në treg.
Biznesi ndërkombëtar gjithashtu rrit konkurrencën në tregjet e vendit dhe prezanton mundësi të
reja në tregjet e huaja. Konkurrenca globale inkurajon kompanitë të bëhen më inovative dhe më
efikase në përdorimin e tyre të burimeve.
Për konsumatorët, biznesi ndërkombëtar i prezanton ato me një larmi mallrash dhe shërbimesh.
Për shumë njerëz, ajo rrit standardin e tyre të jetesës dhe rrit ekspozimin e tyre ndaj ideve,
pajisjeve, produkteve, shërbimeve dhe teknologjive të reja.
Mjedisi politik i biznesit ndërkombëtar i referohet marrëdhënies midis qeverisë dhe biznesit, si
dhe rrezikut politik të një kombi. Prandaj, ndërmarrjet e përfshira në biznesin ndërkombëtar duhet
të presin të merren me lloje të ndryshme qeverish, siç janë demokracitë shumëpartiake, shtetet me
një palë, diktaturat dhe monarkitë kushtetuese.
Disa qeveri mund t'i shohin bizneset e huaja si pozitive, ndërsa qeveritë e tjera mund t'i shohin ato
si shfrytëzuese. Për shkak se kompanitë ndërkombëtare mbështeten në vullnetin e mirë të qeverisë,
biznesi ndërkombëtar duhet të marrë parasysh strukturën politike të qeverisë së huaj.
Biznesi Ndërkombëtar në Kosovë ka problem për tu zhvilluar për arsye të jostabilitetit politik,i cili
po paraqet problem në të gjitha fushat në vend. Kosova edhe pse si vend gjeostrategjikisht i
favorshëm ku lidh vendin me rajonin dhe pjesën tjetër të Evropës dhe ofron mundësinë e hyrjes në
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portet kryesore të deteve Adriatik dhe të Zi, sistemit tërheqës të taksave, zhvillimit të sistemit të
saj juridik në përputhje me legjislacionin e BE-së për të ruajtur të njëjtin regjim ligjor sikurse për
investitorët e huaj ashtu edhe për ata vendas, përsëri ka problem me investimet e huaja direkte dhe
me zhvillimin e biznesit ndërkombëtar duke ju mohuar kështu zhvillimi ekonomik i vendit nga
mosnjohja e vlerave të saj.
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8. APPENDIXES
Anketë per hulumtim diplome Erza Ostrogllava
Të nderuar,

Unë jam Erza, studente në Kolegjin UBT - Prishtinë, në Fakultetin për Menaxhment, Biznes dhe
Ekonomi. Jam në proces të kryerjes së një hulumtimi për temë të diplomës.
Për arsye të pozicionit udhëheqës/menaxherial në një organizatë/kompani të kualifikuar në
Kosovë, ju jeni identifikuar si një person kyç për të qenë pjesëmarrës në këtë anketim.
Plotësimi i këtij pyetësori është vullnetar dhe të gjitha përgjigjet do të trajtohen me
konfidencialitet. Kjo nënkupton se të dhënat tuaja personale nuk do të mblidhen e as nuk do të
ruhen. Rezultatet përmbledhëse të këtij studimi do të përdoren strikt për çështje hulumtuese të
tezës dhe botimeve akademike.
Ju lutem mos hezitoni të më kontaktoni në e-mail: eo40173@ubt-uni.net apo mentorin tim
ylber.limani@ubt-uni.net në lidhje me ndonjë pyetje që mund të keni.

Shtypni "FILL OUT IN GOOGLE FORMS" për të vazhduar.

Me respekt,

Erza Ostrogllava

1.Gjinia: *
Mashkull
Femër
51

2. Ju lutemi specifikoni moshën tuaj: *
18-25
26-35
36-54
>55
3. Ju lutem specifikoni nivelin e shkollimit tuaj: *
Bachelor
Master
Doktor Shkence
4. Niveli udhëheqes/menaxherial i juaj *
Shef ekzekutiv
Profesor/ligjërues
Menaxher
Drejtor
Këshilltar
5. A jeni aktiv në biznes/politika nderkombëre me aktivitetet në biznesin/organizatën tuaj? *
Po
Jo
6.Sa shpesh keni ndërveprim ekonomik/politik me bizneset/organizatat ndërkombëtare ? *
Rrallë
1
2
3
4
5
Shpesh
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7. Sa mendoni se bizneset/organizatat kosovare e kanë të vështirë çasjen në tregun
ndërkombëtar? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
8. Sa mendoni se Kosova ka pozicion të mirë gjeostrategjik për biznes ndërkombëtar? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
9. Sa mendoni se Kosova ka promovuar pozicionin gjeostrategjik për të mundesuar hapje në
biznesin nderkombëtar? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
10. Sa ka ndikim jostabiliteti politik i Kosovës në marrëdhëniet tuaja me investitorët e huaj? *
Pak
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1
2
3
4
5
Shumë
11. Sa mendoni se Kosova udhëheqë politika të përshtatshme për investitorët e huaj? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
12. Sa mendoni se qeveria ka investuar ne krijimin e nje strategjie për biznes ndërkombetar? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
13. A mendoni se Kosova duhet të rikonsideroj kuotat import/export? *
Po
Jo
Nuk e di
14. A mendoni se qeveria po u ndihmon mjaftueshëm bizneseve vendore në depertimin e tyre në
tregun ndërkombëtar? *
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Po
Jo
Nuk e di
15. Sa mendoni se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe natyrore per të zhvilluar
biznes nderkombëtarisht? *
Pak
1
2
3
4
5
Shumë
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KvlmUcYXjJladY1TQme3oCxWb7Mh_H8K8
XvNqfRIpb9qKQ/viewform
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